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IMPRESSIONS 
1 remember perfectly well the first issue of 
Cuadernos de Arquitectura: one of the members 
of the editorial staff was Josep Selva, who had 
been my father's secretary. Knowing that 1 was 
studying architecture, he brought me the first 
issue. 
E ven though the journal opened with a portrait 
of Franco, it already showed signs of a modernist 
spirit which the political and social structures o f 
the time could hardly accept. One of the editors, 
Cesar Martinell, was in fact an architect still very 
much influenced by the lates! manifestations 
o f Modernisme. 
l ater, when Ramon To rt was editor, the journal 
acquired a more modern, up-to-date spirit . 
However, it was when Antoni de Moragas was 
appointed firstly deputy secretary and later 
COAC presiden! that the journal underwent its 
first major change. Assis Viladevall, a close friend 
of Moragas', made crucial contributions to this 
change during his period as editor. At the time, 
the only journals besides Cuadernos which could 
be easily read in Spain were Arquitectura, 
published by the College of Architects of Madrid 
and edited by Carlos de Miguel, and Nueva 
Forma, edited by Manuel Fullaondo, more 
committed, belligerent and progressive in tone. 
Subsequently Ouaderns has passed through a 
number of different phases which, due to 
circumstances, 1 have not always been able to 
follow closely. With the appointment of Josep 
l luís Mateo as editor the journal took an 
interesting turn, characterised by enthusiastic 
good wi ll and promising contributions, although 
personally 1 could not always identify with the 
new orientation proposed. 
When in the seventies we decided to launch 
Arquitecturas Bis, we did so in response to the 
need for a kind of magazi~e which was not being 
published in Spain at the time: a journal with a 
highly theoretical and critica! content, a path 
which almos! all architectural reviews had 
abandonad in favour of merely spreading 
information. 
In the early part of the second half of the XX 
century, only three journals stood out as being 
paradigmatic. On the one hand, the Casabe/la of 
the sixties, edited by Rogers, which followed a 
committed theoreticalline continuad later by 
Bellini and later still by Maldonado, who 
converted the journal into a more stringently 
scientific but at the same time rather boring 
publication. Now it is edited by Gregotti and, 
though it is a well produced magazine, it has a 
reduced scope within the present world of 
architectural culture. On the other hand, in the 
specific field of architectural information we 
should note the b rilliant period of L'Architecture 
d'Aujourd'hui and The Architectural Review, 
when edited by Pevsner and Richards, a truly 
exceptional magazine with an extraordinary 
influence on the treatment of themes such as 
landscape architecture, industrial design and 
certain historical aspects. 
Finally, another importan! publication was 




Recordo perfectament el primer número de 
Cuadernos de Arquitectura: un deis seus redactors 
era en Josep Selva, que havia estat secretari del 
meu pare. Sabent que jo estudiava arquitectura em 
va portar el número 1. Era una revista que 
s'inaugurava amb un retrat de Franco, encara que 
presentava ja indicis d 'una certa voluntat de 
modernitat dins una estructura que encara no ho 
era ga ire. Un deis seus d irectors, en Cesar Martinell, 
era, de fet, un arquitecte encara molt influ"it per les 
últimes manifestacions del modernisme. 
Després, en l'epoca de Ramon Tort coma director, 
la revista va assolir una visió més moderna i més 
d'actualitat. Pero va ser quan Antoni de Moragas va 
ocupar el carrec de vice-secretari del Col-legi -sent 
després finalment dega- quan es va donar l'impuls 
més important a la revista. Assís Viladeval l, molt 
amic d 'en Moragas, va contribuir decisivament a 
aquests canvis dura nt la seva etapa com a director. 
En aque lls moments, les ún iques revistes que es 
podien llegir normalment a Espanya, a part de 
Cuadernos, eren Arquitectura, de l Col-legi de 
Madrid, di rigida per Carlos de Miguel, i Nueva 
Forma, d irigida per Daniel Fullaondo, amb un t o més 
compromes, contestatari i avanc;at. 
Posteriorment, Ouaderns ha experimentat diverses 
etapes que, a causa de a les circumstancies, no 
sempre he seguit amb atenció. A partir de l'epoca 
de Josep Lluís Mat eo es va iniciar ungir interessant , 
molt pie de bones voluntats i amb aportacions 
prometedores, encara que jo, pe rsonalment, no 
sempre he experimentat una g ra n afin itat am b la 
línia que proposava. 
Quan vam decidir realitzar Arquitecturas Bis als anys 
setanta, sentíem la necessitat de realitzar una revista 
que no es feia aleshores a Espanya; una revista amb 
molt contingut teoric i p ropositiu, un ca mí que en 
aquell moment quasi totes les revistes havien 
abandonat per dedicar-se més a la informació que 
no pas a la crít ica. Segurament, en aquesta segona 
meitat del segle XX sois podríem destacar tres 
revistes modeliques. D'una banda, la Casabe/la deis 
anys seixanta, dirigida per Rogers, que va seguir el 
camí d 'una posició teorica compromesa en favor 
d'una línia continuada després per Be ll ini i 
posteriorment per Maldonado, que la va convertir 
en una revista de caire més científic, molt rigorós 
pero a la vegada més avorrit, i que ara dirigeix 
Gregotti; una revist a ben feta pero amb una 
transcendencia limitada en el món de la cultura 
arquitectonica del moment. Per altra banda, en el 
camp específic de la informació d 'arquitectura, 
caldria destacar l'epoca brillant de L'Architecture 
d'Aujourd'hui i Architectural Review, quan la dirigien 
Pevsner i Richards; una revista rea lment fantastica i 
que va tenir una influencia extraordinaria en e l 
t ractament de temes com e l paisatge, el disseny 
i certs aspectes hist ories. 
Finalment, una altra revista t ambé important va ser 
Domus, que, des d ' un front menys consistent, ~a fer 
importan! work when Gio Ponti was editor. 
lt was a journal that flirted with fa shion, but 
nonetheless offers valuable information on the 
world of design. 
During the time of Arquitecturas Bis we oganised 
a series of meetings in New York and Cadaqués 
with some of the more "committed" journals 
such as lotus, Casabe/la and Oppositions, the 
latter edited by Peter Eisenman. These meetings 
ended up as discussion about the editorial 
intentions of each journal and, although we never 
carne to any concrete conclusions, the exchange 
of opinions was most stimulating. Today, journals 
show an increasing tendency towards diverging 
from what had formerly been the only two 
possible paths -thorough information or clear 
theoretical or architectural proposals- and 
adopting a mid way of very dubious usefulness: 
giving information on things that do not need to 
be divulged or converting information into 
something sofisticated and presenting things 
which have no intrinsic interest. 
One of the major tasks of Quaderns was that of 
providing information on Catalan architecture 
and there was a time when importan! historical 
studies were undertaken. 1 recall the issues 
devoted to Doménech i Montaner and to Gaudí. 
There still rema in many figures worthy o f such 
attention, such as Goday, Bassó, Coderch and 
Sostres, and perhaps now would be the time to 
do monographs on their works. 
These days the presence of local work seems to 
have diminished, but this problem is not limited 
only to Quaderns. lt is a general problem 
deriving from the massification of sources of 
information. Furthermore. architectural journals 
nowadays seem to have reduced their field of 
influence to architecture students in their design 
courses or to upper-class housewives in the 
creation of their dream kitchens. They have lost 
sight both of their scientific objectives and of the 
intellectual content of the information they 
provide since they are no longer backed by 
genuine theoretical sources. 
We tried to launch an alternativa journal under 
the name of Janus. lt ran to one presentation 
issue only. The editorial board consisted of 
Frank Gehry, Peter Eisenman, James Stirling, 
Alvaro Siza Vieira and Uuis Doménech, with 
Beth Galí as editor in chief. This project might 
be a good example of how to produce a journal 
that deals not only with modern architecture but 
also with architecture in general seen from a 
contemporary viewpoint: an informative 
magazine at the same time critica! of the 
information it offers. 
lt is possible that the time has come to speak of 
architecture preferably in other media, such as 
the newspapers, now that this is becoming 
increasingly common practice with regular 
columns in dailies such as E/ País. For, in the lace 
of so many frivolous products, perhaps it would 
not be such a bad thing if architecture were 
considered another permanent section of 
journalistic criticism, alongside art, film, theatre 
and literature. 
This text is an edited version of an interview done 
by O leguer Gelpl in October 1994. 
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una tasca important a l'epoca de Gio Ponti coma 
director. Era una revista que coq uetejava amb la 
moda, pero que abordava una informació molt útil 
en el món del disseny. 
A l'epoca d 'Arquitecturas Bis vam arribar afer una 
serie de reunions a Nova York i a Cadaqués amb 
algunes de les revistes més "compromeses", com 
Lotus, Casabe/la i Oppositions, dirigida per Pete r 
Eisenman. Aquestes reunions van acaba r sent 
discussions sobre les intencions editoria ls de cada 
revista i, encara que no vam arribar a gaires resultats 
concrets, van servir per tenir un canvi d'impressions 
molt estimulant. Avui en día, les revistes tendeixen 
cada vegada més a abandonar els que havien estat 
els dos únics camins possibles: e l de la informació 
ben realitzada i el de la p roposta teorica o practica 
sobre !'arquitectura, i adopten sovint un camí 
intermedi no gaire útil : informar sobre coses de les 
quals no cal informar, o bé fer de la informació una 
cosa sofisticada, presentant allo que en realitat no 
té un interes proper. Una tasca molt important de 
Ouaderns ha estat la informació .sobre !'arquitectura 
catalana. Hi va haver una epoca en que es van 
encetar fins i tot estudis histories molt importants. 
Recordo el número dedicat a Domenech i Montaner, 
o e l dedicat a Gaudí. Encara queden molts 
personatges que cal reivindicar com Goday, Bassó, 
Coderch o Sostres. Potser seria l'ocasió per ded icar 
uns monografics a les seves obres. 
Actualment sembla que hi ha menys presencia de la 
producció loca l, pero aquesta t endencia no és t an 
sois un problema de la revista. És un problema 
general itzat que prové de la massificació de les 
fonts d'informació. D'altra banda, les revistes 
d '"arquitectura" només interessen avui per poder 
fe r projectes a l'escola o per fer que les senyores 
cursis de l país sapiguen com fer-se la cuina. Han 
perdut la seva finalitat científica i la capacitat 
inte l·lectual de la seva informació, ja que estan 
mancades d 'un aut entic fons teoric que les recolzi. 
Nosaltres vam intentar fer una revista alternativa, 
amb el nom de Janus . Només en va sortir el número 
zero. Hi havia un conse ll de redacció format per 
Frank Gehry, Peter Eisenman, James Stirling, Alvaro 
Siza Vieira, Lluís Domenech i Beth Galí com a cap de 
redacció. Aquest número zero podría ser un bon 
exemple de com realitzar una revista que no només 
tractés d'arquitectura moderna, sinó d'arquitectura 
en general vista des d 'una visió contemporania: una 
revista informativa pero al mateix temps crítica 
respecte a la informació que s'ofereix. 
De fet , és possible que hagi arribat el moment de 
parlar d'arquitectura preferentment a mitjans com 
els d iaris, un fet q ue comen<;a a ser habitual, amb 
seccions fixes com la de El País i d 'alguns altres 
diaris que aborden el tema. Perque, davant de tants 
productes frívols, potser no estaria malament que 
!'arquitectura acabés sent considerada una part més 
de les seccions fixes de crítica pe riodística, com les 
d'art, cinema, teatre o literatura. 
Text configura! a partir d'una entrevista realitzada per 
Oleguer Gelpí al mes d'octubre de 1994. 
